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PËRMBLEDHJE
Synimi kryesor i këtij punimi është: që të studioj njohjen e diplomacisë sidomos atë
vendore, diplomacinë ndërkombëtare dhe zhvillimin e saj drejt rezultateve te arritshme dhe
të parapara.
Të dhënat e shfrytëzuara gjatë kësaj pune janë të bazuara nga të dhëna primare të literaturës
vendore dhe asaj ndërkombëtare.
Në kuadër të metodologjisë së punës për hartimin e këtij punimi, janë përdorur metoda
hulumtuese: metoda e analizës, në kuadër të së cilës është përdorur metoda e analizëa
kualitative, nëpërmes të cilës është bërë zbërthimi i karakteristikave, vecorive cilësore dhe
përvojave të demokracive më moderne që sot vlerësohen në politikat ndërkombëtare.
Edhe metoda krahasuese dhe historike më kanë ndihmuar që të arrijë këtë punë modeste në
lëmin e diplomacisë.
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FALENDËRIMET

Me rastin e përfundimit të këtij punimi dëshiroj të falënderoj profesorët e mi për
kontributin e tyre, bashkëpunimin dhe këshillat, e poashtu edhe kolegët e grupit tim me te
cilët kam kaluar kohë shumë të mirë gjatë viteve të studimeve.
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1. HYRJE
Sot, një ndër fushat më të rëndësishme të një shteti është diplomacia që luan rolin
vendimtar në politikat dhe marëdhëniet ndërkombëtare.. Edhe pse ndërkohë diplomacia ka
pësuar ndryshime të mëdha, ajo mbetet e pa zëvendësueshme dhe shumë e rëndësishme në
marëdhëniet ndërkombëtare.
Sa më e organizuar dhe sa më e përgatitur që të jetë diplomacia e jashtme e një
shteti dhe përfaqësimi i tij diplomatik në vendet e huaja, aq më favorizuese dhe aq më
efektive do të jetë kjo diplomaci.
Pra, misionet diplomatike të një shteti punojnë dhe merren me zhvillimin dhe
ruajtjen e marrëdhënieve të mira politike, ekonomike, kulturore e shkencore, mes shteteve
si dhe në ndërtimin dhe forcimin e politikave ndërkombëtare paqësore.
Republikës së Kosovës, i mbetet të punojë në vazhdimësi në promovimin dhe
mbrojtjen e interesave të shtetit të ardhshëm të Kosovës, në marrëdhëniet ndërkombëtare
duke u bazuar në paradigmat e Kushtetutës, ligjeve dhe vendimeve që do të merren në kohë
me standardet që do aprovohen në Parlamentin e Kosovës.
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1.1. HISTORIA E DIPLOMACISË NDËR SHEKUJ
Zanafillën e diplomacisë e gjejm nga që nga antika, shumë studiues ndërkombëtar
dhe vendor janë marr me zbulime dhe zbërthime mbi diplomacin e që kanë vërtetuar që
antika e lashtë qysh në at kohë kishte zhvilluar diplomaci.
Si fillet e para të diplomacisë së kohës antike merret koha e Faraonit të EgjiptitAmenophis IV, i martuar me një princeshë nga Mbretëria Matani. Këtu gjejmë fjalor
diplomatik me ç’rast Faraonit të Egjiptit të Amenophisit IV i shkruan disa fjalë si
vijonë:”Të shkruan Mbreti i Madh, Mbret nga Metani,Vjehrri Yt i cili të do vëllai yt"1
Gjuha diplomatike ne antikë gjendet edhe ne “Traktatin e Paqes” dhe të “Aleancës
Ushtarake Defansive” me 1270 i lidhur në mes Faraonit egjiptas Ramzesi II dhe Mbretërisë
së Hetikëve Hatusillit III i njohur me emrin “Traktati i Kadeshit”
Të gjitha këto përpjekje paqësore apo bisedime ndërmjet shteteve bëheshin
nëpërmes legatarëve, si grupe të legatarëve apo legatarë të veçantë. Rëndësi të madhe
legatarëve iu ipte Greqia e vjetër të cilët mëpastaj i njoftonin burimet e ndryshme të
shkruara nga autorët siç ishin Homeri, Tukidithi etj.
Pikërisht edhe nga Greqishtja fjala diplomaci e ka origjinën. Në greqishtën e vjetër
ishte ”diploma” e cila është shkruar në dy faqe të lidhura, që i është dhënë kryesuesit të
misionit dhe ka përmbajtur instruksione për qëllimet të misionit 2
Periudha nga antika deri në mesjetë diplomacia shënon një zhvillim të të drejtës
ndërkombëtare. Në mes viteve 400 deri 800 pas erës së re formohet “Corpus lurs Civilis”,
ku Perandori Justinian nënvizon “të drejtën” si stadin më të lartë te zhvillimit të literaturës
dhe burimeve juridike antike latine.3
Në formimin e diplomacisë moderne shembull të veçantë japin marëdhëniet e qytetshteteve italiane si Venediku, Firenca, Padova, Napoli etj.
Kardinali Richelie ne vitin 1626 krijoi Ministrinë e Punëve të Jashtme për të
centralizuar politikën dhe për të siguruar kontroll mbi të dërguarit në ndjekje të politikës së:
raion d’etat – interesit kombëtar (të shtetit). Ai iu përmbajt mendimit se shteti i kapërcente
kufijtë e kurorës dhe të territorit, të princit dhe të popullit. Ai nuk pajtohej dhe nuk ishte
dakord me dëshirat dhe ndjenjat e pushtetarit - sundimtarit. Për të në atë periudhe kur

Prof dr.iur. Eqrem Zenelaj “Hapja e përfaqësive diplomatike dhe misoneve diplomatike në Botën e jashtme
dhe dispozitave të së drejtës ndërkombëtare”, faqe 5
2
Zenjullah Gruda “E Drejta Ndërkombëtare”, faqe 248, Prishtinë 2007
3
Prof dr.iur. Eqrem Zenelaj “Hapja e përfaqësive diplomatike dhe misoneve diplomatike në Botën e
jashtme dhe dispozitave të së drejtës ndërkombëtare” faqe 6
1
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veproi shteti duhej të kishte interesa dhe nevoja që bazohen në ato interesa, që i kalojnë
caqet e ngushta4
Qeverisja dhe diplomacia është art dhe realizim në përpikëri i ideve, qëllimeve,
aspiratave dhe interesave të një shteti. Arti i qeverisjes qëndron në njohjen e këtyre
interesave dhe veprimit në përputhje më to, pavarësisht nga konsideratat etike, emotive apo
fetare. Richeli shpalli atë që është bërë tashmë aksiomë, për ata që drejtojnë politikat e
jashtme të shteteve sovranë. Ky sistem francez u imitua më vonë në vazhdimësi nga shtetet
e tjera të mëdha gjatë procesit të ngritjes së Ministrive të tyre të jashtme, në shekullin 18-të.
Në shekullin XIX dhe XX diplomacia evoluon në një stad më të avancuar ku
shquhet tipi i diplomacisë bilaterale. Kurse sot qarkullimi diplomatik në kuadër të
marëdhënieve ndërkombëtare ka kaluar nga diplomacia bilaterale ne diplomacinë
multiraterale.
Diplomacia në të vërtetë është njëra ndër shtyllat kryesore më të rëndësishmë të
politikës së jashtme të shteteve në kuadër të zhvillimit të marrëdhënieve ndërkombëtare.
Diplomacia është strumbullari themelor i të Drejtës Ndërkombëtare të cilën e
përbëjnë: traktatet ndërkombëtare, aleancat ushtarake, diplomacia dhe të dërguarit
diplomatik.
2. KONVENTA E VJENËS

Domosdo me marëveshjet bilaterale shtetet në fjalë duhet tu përmbahen konventave
ndërkomëtare si “Konventa e Vjenës” e cila u aprovua me 18 prill te vitit 1961 e cila
konventë hyri në fuqi me 24 prill te vitit 19625
Konferenca e OKB-ës për marëdheniet Diplomatike dhe Imunitet e fuqizoi me
miratim te Konventës së Vjenës për Marëdhënie Diplomatike dhe zëvendësoj disa rregulla
te vendosura në shekullin XIX. Kjo Konferencë e OKB-ës përcaktoi tri kategoti6:
-Ambasadorët
-Të dërguar, ministra, dhe
-Të ngarkuar me punë.
“Konventa e Vjenës” në vete ngërthen edhe parimin më të njohur dhe më të vjetër
për emërimin e përfaqësuesve diplomatik. Shtetet vendosin kritere interne në mes vete sipas
4

Zef Mazi ( ambasadorë i Shqiprisë ne Britanin e Madhe një shkrim i tij në lidhje me diplomacine në
një forum shqiptarë
5
Prof dr.iur. Eqrem Zenelaj (shkrim i tij me titull “Hapja e përfaqësive diplomatike dhe misoneve
diplomatike në Botën e jashtme dhe dispozitave të së drejtës ndërkombëtare” faqe 9)
6
Zef Mazi ( ambasadorë i Shqiprisë ne Britanin e Madhe një shkrim i tij në lidhje me diplomacine në një
forum shqiptarë http://www.forumishqiptar.com/archive/index
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marrëveshjes.7 Në kushte të veçanta kërkohen edhe që përfaqësuesit të kenë moshë të
caktuar, origjinë të pastër familjare, ndershmëri dhe edukatë si dhe njohje të gjuhëve
diplomatike.
Pas marrëveshjeve për shkëmbim të përfaqsuesve diplomatik kërkohet nga shteti që
pranon , të jap pëlqimin “agrementin” për emërim të kandidatit. Është një kërkesë në të
cilën janë të dhënat biografike, funksionet që i ka kryer kandidati në fjalë më herët,
gjendjen familjare etj. Pasi shteti pranues vërteton se janë përmbushur kushtet formale jep
pëlqimin apo edhe refuzon kërkesën e kandidatit në fjalë. Pas pëlqimit nga shteti pranues,
kandidati mund të emërohet dhe me vete merr letrat kredenciale nga kryetari i shtetit dhe i
dorëzon në shtetin pritës. Paraqitja e letave kredenciale është një procedurë zakonisht
formale.
Përfaqësuesit diplomatik kanë të drejta dhe detyra që bazohen në të drejta
ndërkombëtare, sidomos nga Kongresi i Vjenës 1815 me marrëveshjen e Ahenit të vitit
1818. Më vonë në vitin 1961 në Konventën e Vjenës është bërë kodifikimi i këtyre
rregullave. Ekzistojnë edhe konventa të tjera që e rregullojnë këtë materie e ato janë:
- Konventa e Vjenës për të drejtat konzulative 1963, dhe
- Konventa për misionet speciale 1969.
Sipas Konventes së Vjenës misionet diplomatike kryejnë disa funksione të cilat
janë:
1.

Prezantimi i shtetit të akredituar te shteti ku akreditohet.

2.
Mbrojtja e interesave të shtetit dhe shtetasve të vet por në kufi që e lejon e
drejta ndërkombëtare.
3.
Bisedimet me qeverinë e shtetit ku akreditohen për çështjet e ndryshme të
mardhënjeve bilaterale të dy shteteve.
4.
Njoftimi me të gjitha mjetet e lejuara për rrjedhat e ngjarjeve dhe përgaditja e
raporteve të shtetit që i akrediton.
Zhvillimi dhe avancimi i raporteve shoqërore, shkencore, kulturore etj. Midis dy
shteteve.
Diplomacia multiraterale është risi e shekullit XX, por ajo mbeshtetet shumë edhe
në parimet e hershme të civilizimit. Shembull merret India e lashtë ku diplomacia
zhvillohej në mes aleatëve e gjithashtu shembull merret edhe aleanca greko-persiane.
Nisma e diplomaciesë multiraterale fillon në shekullin XVII duke u avancuar
vazhdimisht formën e saj moderne në fillim të shekullit XIX, saktesisht pas përfundimit të
lufterave që zhvillonte Napoleoni.
7

Zenjullah Gruda “E Drejta Ndërkombëtare” ( faqe 253 Botim 2007 Prishtinë
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Fuqit e mëdha bënë të mundur zhvillimin e diplomacisë multiraterale duke zhvilluar
konferenca ku nga fuqia e tyre dhe ndikimi në rajon arrinin edhe rezultatet e dëshiruara.
Këto konferenca të shekullit XIX të mbështetura nga të fortit e rajonit bënë bazën kryesore
të multilaterizmit të shekullit XX.
Edhe Organizatat Ndërkombëtare duke ngërthyer ne vete një numër të madh të
shteteve luajtën rol shumë të rëndëshishëm në zhvillimin e diplomacisë multiraterale. Me
punën e tyre mundësuan vendosjen e paqes në vende të ndryshme të botës duke rregulluar
si maredheniet politike ashtu edhe ekonomike. Shembull i tillë është OKB-ja e cila ka për
synim ruajtjen e paqes në botë duke mos rrezikuar sigurinë e shteteve anëtare të saj
Zakonisht organizatat e tilla kanë një vend të caktur ku mbledhen, do të thotë kanë
një seli nga e cila përmes përfaqësuesve të tyre monitorojnë krizat e ndryshme politike,
ekonomike, sociale në botë. Ka raste që negociata për problem të ndryshme ndërshtetërore
mbahen edhe jashtë selisë në një vend tjetër por duke e monitoruar tërësisht proqesin apo
duke angazhuer ndonjë kryenegociator apo grup kryenegociastoreësh që të drejtojnë
proqesin e bisedimeve.
Zakonisht organizatorë të këtyre konferencave janë fuqitë e medha apo fuqit
rajonale sepse ndikimi i tyre është shumë i madh. Këto fuqi bëjnë edhe përcaktimin e
formës së bisedimeve, rendin e ditës duke i parashtruar ato në atë mënyrë që palët në
konflikt të jenë të barabartë në bisedime, me kujdes të madh që të mos lëndojnë proqesin, të
pranueshëm për të dy palët me qëllim që të arrijnë edhe rezultatet e deshiruara. Vendi i
mbajtjes shpesh zgjidhet për shkak të bindjes se janë të përshtatshme për t’ju bërë publicitet
vet konferencave.
Në rastet kur palët për të cilat mbahet konferenca të mos pajtohen me rrjedhen e
bisedimeve apo me rezultatet përfundimtare atëherë pjesëmarrësit e shteteve të tjera e qesin
në votim rezultatin përfundimtar. Diplomacisë multilaterale ky proqes i votimit shpesh i
sjell edhe problem.
Forma dhe përmbajtja e diplomacisë vazhdimisht ndryshon dhe plotësohet.
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3. LLOJET E DIPLOMACISË

Kur flasim për llojet e diplomacies atëherë ndarja kryesore është në:
-

Diplomacinë bilaterale, dhe

-

Diplomacia multiraterale.

Në kuadër të të dy këtyre ndarjeve bëjnë pjesë edhe:
1.Diplomacia politike,
2.Diplomacia ushtarake,
3.Diplomacia mbrojtëse,
4.Diplomacia parlamentare,
5.Diplomacia ekonomike, dhe
6.Diplomacia kulturore dhe shkencore.

Diplomacia bilaterale perfshin kryesisht marrëveshjet dhe problemet ne mes dy
shteteve.
Diplomacia multiraterale përfshin angazhimet në krijimin e konferencave
ndërkombëtare ku diplomatë të shteteve të ndryshme dhe qeveritare rregulojnë qështje të
ndryshme dhe të hapura për rajone të krizave apo problemeve të natyrave te tjera.8
Te diplomacia bilaterale vendosja e marëdhënieve diplomatike varet kryesisht nga
interesimi i dy shteteve për përmirësimin e maredhenieve ndërshtetërore. Thjeshtë është
vullnet politik i tyre dhe nga suksesi i bisedimeve varet se a do të shkëmbejnë misione të
përhershme, a do të shkembejne perfaqësues diplomatik.9

8
9

Milan Jazbec “Bazat e Diplomacisë” faqe 17, Botim 2008 Prishtinë
Zenjullah Gruda “E Drejta Ndërkombëtare” ( faqe 250 Botim 2007 Prishtinë)
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3.1 DIPLOMACIA E PËRGJITHSHME

Forma më klasike e politikës së jashtmë të një shteti bënë pjesë në diplomacinë e
përgjithshme ku parasheh zhvillimin, thellimin e marëdhënieve në mes shteteve dhe
organizatave ndërkombëtare. Te ky lloj i diplomacisë kemi të bëjmë me diplomat që në
veprimtarinë e tyre mëtojnë të angazhohen në kahet e politikës ndërkombëtare dhe bëjnë
përpjekje që ajo të jetë sa më e avanciar dhe e drejtë në krahasim me vendet simotra.

3.2 DIPLOMACIA USHTARAKE

Ky lloj i diplomacisë është më i kufizuar në krahasim me diplomacinë e
përgjithshme sepse zhvillon dhe thellon marëdhëniet mes shteteve nga aspekti ushtarak. Ka
fushveprimtari më të ngushtë dhe bënë marëveshje konkrete. Është diplomaci mes shteteve
nacionale. Zakonisht pjesëmarrës në komunikim janë atashetë ushtarak të shtetit dërgues
me forcat e armatosura, me ministrin e mbrojtjes të shtetit pranues.
Në këtë fushë radhitet edhe diplomacia e Mbrojtjës e që është një diplomaci e re.
Këtu bëhët bashkpunimi i një radhe te shteteve në nje sistem ushtarak e që shembull më i
mire i kësaj antarësimi në NATO. Realizuesi i kësaj diplomacie është këshilltari i
mbrojtjës.
Ministria e Forcës së Sigurisë ka ndërmarrë iniciativën për të instaluar atashe
ushtarakë nëpër ambasadat e Republikës së Kosovës. Iniciativa ende nuk është formalizuar,
ngaqë në formë zyrtare nuk ka shkuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme.

3.3 DIPLOMACIA PARLAMENTARE
Shtetet në të cilat parlamenti vendos për politikat e jashtme dhe të brendhsme kanë
avancuar shumë dhe vrullshëm Diplomacinë Parlamentare. Shekulli XXI do të jetë shekull i
avancimit dhe forcimit të demokracisë parlamentare e cila më pastaj e shtyt diplomacinë
parlamentare për punë të mëtutjeshme në arenën ndërkombëtare. Edhe në Kosovë
parlamenti po e formëson politikën e jashtme të Kosovës dhe përpiqet që e gjithë kjo
politikë e brendshme dhe e jashtme të mos e lëndojë shtetin por ta qoj përpara drejt
demokracive më të avancuara botërore.
Gjithsesi parlamentarët, apo të zgjedhurit e popullit përmes votës kanë një rol të
dyfishtë:
1.Parlamentarët si bartës të pushtetit ligjvënës dhe miratues të ligjeve në shtet me
ligjet që i aprovojnë vendosin se për zhvillimet dhe kahet e politikës së sigurisë, politikës së
9

jashtme, si dhe pranimin e marrëdhënieve ndërshtetërore dhe të dokumenteve tjera
obligative ndërkombëtarë.
2.Parlamentarët gjithashtu paraqiten si faktorë të drejtpërdrejtë të realizimit të
politikës së jashtme, në veçanti në forma të ndryshme të bashkëpunimit me parlamente të
shteteve tjera dhe të shoqatave parlamentare.
Kosova njëra nga shtetet më të reja, i kanë rënë të ballafaqohet dhe thuaja të vë në
funksion më shumë se çdo shtet tjetër, konceptin e “demokracisë parlamentare”. Në fakt që
nga themelimi i Kuvendit pas luftës, organizata tutore ndërkombëtare, në vazhdimësi u
kanë mundësuar deputetëve që në grupe të ndryshme të bëjnë vizita në shtete të ndryshme
kryesisht perëndimore. Diplomacia parlamentare është treguar mjaft konstruktive në
kuptimin e asaj që bëhët nga deputet të pozitës dhe opozitës dhe në këtë mënyr përfqasohet
një qëndrim i tërë spektrit politik.

3.4 DIPLOMACIA EKONOMIKE

Diplomacia ekonomike mund të definohet si përdorimi i ndikimit dhe pushtetit
politik, si dhe marrëdhënieve në mes të shteteve për të promovuar ekonominë e një vendi,
për të tërhequr investimet e jashtme, për të arritur kontakte ekonomiko-tregtare (p.sh.
kontaktet zyrtare, seminaret, forumet e bizneseve, panairet, vizitat studimore etj.), pastaj
për të përmirësuar funksionimin e tregjeve, për të rritur zhvillimin në fushën e tregtisë,
energjisë, bujqësisë, transportit, për të rritur nivelin e përgjithshëm të bashkëpunimit në
mes të vendeve etj.
Diplomacia ekonomike pra avancon politikat dhe interesatekonomike të shtetit,
diplomatët ekonomikë bëjnë promovimin e ekonomisë së një vendi por ata poashtu
monitorojnë dhe raportojnë mbi politikat ekonomike të jashtme të një vendi në raport me
vendin tonë dhe japin këshilla se si duhet të reagojë qeveria e atij vendi dhe si të negociohet
apo ndikohet në vendime të tilla që mund të prekin interesatekonomike të vendit.
Diplomacia ekonomike është vendimmarrje, politikbërje dhe avokim i interesave
shtetërore dhe ekonomike të bizneseve vendore. Diplomacia ekonomike përfshihet në
kontakte me shtetet dhe institucionet dërguese në vendin tonë, me biznese dhe organizata
ndërkombëtare për të avancuar interesat ekonomike dhe tregtare të vendit. Disa nga këto
interesa më konkretisht do të ishin:
-

Krijimi i kontakteve tregtare dhe marrëveshjeve bashkëpunimi ekonomik mes
bizneseve dhe qeverive përkatëse,
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-

Angazhimi për të zgjidhur mosmarrëveshjet tregtare dhe të negociojë me
partnerët rajonalë dhe globalë për liberalizim të tregtisë

-

Formulimi dhe përfaqësimi i politikës zyrtare për zhvillim ekonomik dhe
tërheqjen e investimeve të jashtme në vend,

-

Lehtësimi i negociatava lidhur me marrëveshjet tregtare dhe traktatet
ndërkombëtare,

-

Identifikimi dhe paraqitja e nevojave për asistencë financiare në një vend,

-

Bashkëpunimi në përmirësimin e standardit jetësor të qytetarëvë në të dy vendet
e përfshira në negociata,

-

Promovimi i ekonomisë dhe koordinimi i politikave tregtare, kontrolli i
eksporteve dhe investimet e përbashkëta etj.

Te diplomacia ekonomike bilaterale suksesi shihet ne zhvillimin e BE-s së sotme i
cila bazohet në katër liritë që më esencialja është aspekti ekonomik ndërsa te diplomacia
ekonomike multiraterale saktësohet me krijimin tregtive globale botërore si organizata
botërore tregtare ËTO; organizata e Evropës Qëndrore për tegti te lire CEFTA, Organizata
për Ushqim dhe Bujqësi FAO etj.

3.5 DIPLOMACIA KULTURORE DHE SHKENCORE

Përfundimi i Luftës së Dytë Botërore zgjoi një bashkëpunim të madh të shteteve në
fushën e kulturës dhe shkencës. Gradualisht këto bashkëpunime u rritën në masë të madhe
pas Luftës së Ftohtë.
Diplomacia kulturore, si mjeti kyç dhe më i përshtatshëm në drejtim të identifikimit,
njohjes dhe promovimit të një vendi në arenën ndërkombëtare, kultivohet dhe praktikohet
nga shumë organizata, kompani apo shoqata kulturore, në fokusin e të cilave janë
respektimi dhe nxitja e diversitetit kulturor dhe liria e shprehjes kulturore. Po kaq janë dhe
institucione shtetërore në shërbim të eksportimit të vlerave kulturore kombëtare dhe njohjes
e shpërndarjes së tyre në rajon dhe më gjerë.
Në arenën nderkombëtare diplomacia kulturore është rritur dhe zhvilluar në përmasa
tilla, duke u kthyer në një industri globale me bazë ligjore dhe një set konventash, duke
nisur nga Konventa e Vjenës e vitit 1961 për Marrëdhëniet Diplomatike,
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Konventa Kulturore Evropiane, Konventa Kuadër e KE-së për Vlerat e
Trashëgimisë Kulturore për Shoqërinë e shumë konventa të tjera, ku Kosova mëton të jetë
palë nënshkruese e deri tek implementimi i angazhimeve që rrjedhin nga deklaratat e
takimeve, konferencave ministeriale, samiteve të kryetarëve të shteteve dhe qeverive.
Diplomacia kulturore dhe shkencore realizohet siapas katër etapave:
Së pari, realizohet përmes ministria e punëve të jashtme
Së dyti, realizohet përmes ministrive përkatëse
Së treti institucionet e rëndësishme nacionale kulturore (akademitë, universitetet,
institutet
Së katërti, kryeqyteti dhe aktivitetet e shoqatave dhe institucionet në nivel lokal.

3.6 DIPLOMACIA E NIVELIT TË LARTË

Diplomacia e nivelit të lartë është edhe diplomacia më e vjetër ku protaganistë dhe
realizues janë njerëzit e nivelit më të lartë shtetëror.
Roli kryesor te diplomacia e nivelit të lartë qëndron te përfaqësuesi i një shteti.Në
fakt takimet mes burrshtetasve i japin forcë dhe qëndrueshmeri takimeve dhe
marrëveshjeve mes shteteve veç e veç por edhe në takime rajonale
Diplomacia e nivelit më të lartë, si lloj i posaçëm i diplomacisë, merr formë të dhe
zhvillim të hovshme në përudhen pas luftës së dytë botërore. Në këtë periudhë, të hovit të
multilaterizmit dhe të zmadhimit të formave, jo vetëm bilaterale por edhe multilaterale të
takimeve të shefave vërehen marëdheniet të qeverive të shteteve në nivelet globale e
rajonale.
Diplomacia e nivelit të lartë vepron dhe punon në këto forma përmbajtësore:
-Forma e parë, flet për nivelin global të funksionimit të diplomacisë në nivelin më të
lartë.
- Forma e dytë flet për kornizën përmbajtjesore të takimeve, e cila nuk është e lidhur
për universalizëm (anëtarësia në OKB , gjegjësisht prezenca e përfaqësuesve të shumicës së
shteteve sovrane me qëllim të debateve universale),
-Forma e tretë flet për takimet e udhëheqësve në suaza multilaterale në nivelet
rajonale.
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Diplomacia e tipit më të lartë, zhvillohet nëpërmjet takimeve të përfaqësuesve më të
lartë të shteteve dhe organizatave ndërkombëtare, kurse më realizimin e tyre janë të
inkuadruara ekipet diplomatike gjegjësisht këshilltarët në kabinetet e tyre.10

3.7 DIPLOMACIA PUBLIKE
Mediumet sot luajn rol shumë të rëndësishëm në punën diplomatike të një shteti.
Në kohën e globalizimit, informata ka të shumta dhe të bollshme.Prandaj mbetet një
punë e madhe në seleksionimin e këtyre informatave dhe përzgjedhja e tyre për diplomatë.
Ndihmë të madhe ka bërë edhe zhvillimi teknologjisë së komunikimit dhe i mediumeve që
ka përshpejtuar marrjen dhe dhënjen e informatave dhe lajmeve me rëndësi.
Sot gjithnjë e më shumë gjejmë relacione të ndërlidhura në mes iplomacisë publike,
politikës së jashtme dhe medias, në mes të cilave lëviz njeriu-qytetari. Kur thuhet se media
dhe politika e jashtme janë të ldhura ngusht, se ato varen nga njëra tjetra, idea trajtohet në
një fushë të pastër mes dy partnerëve themelor dhe ndikimit të diplomacisë publike. Shpesh
harrohet se mes tyre nuk ka hapsira boshe, madje diplomatët janë të interesuar të ndikojnë
tek publiku i gjërë përmes mediave, sepse mediat janë ato që pasqyrojnë dhe përcjellin
punën e diplomatëve dhe qeverisë. Pra, shtypi dhe mediat janë institucione informative që i
drejtohen publikut të gjërë, krijojnë opinione dhe ndihmojnë zhvillimin e shoqërisë dhe të
sistemit politik e më gjërë11
Ndonjëherë sado që është e preferuar liria e gjithëanshme informative, aplikohen
modele për t’u nxirë dhe penguar liria publike mediale. Kjo vlen për raste të caktuara kur
politika e jashtme i ndalon (informacione të rëndësisë së veçantë), botimin apo publikimin e
ndonjë informate.12
Sot funksioni i diplomacisë publike në kuadër të Ministrisë së jashtme, është të
promovojë interesin nacional nëpërmjet mirëkuptimit, informimit, prezantimit dhe ndikimit
mbi audiencën e huaj

Jazbec Milan”Bazat e Diplomacis”Kolegji Victory&Instituti I Hulumtimeve Shkencore Victori
Prishtinë,2010 ,faqe 46-62.
11
Joshua s. Glodstein/Marrëdhëniet Ndërkombëtare/ Kapitulli 10 Integrimi/ Fuqia e informacionit faq. 430433.
12
JAN McLEAN Fjalori Politik I Oxfordit (Oxford University Press 1996) Mjetet e Informacionit faq. 383-378
10
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4. PËRFAQËSIMI I KOSOVËS NGA MISIONET NDËRKOMBËTARE
Bashkesia Nderkombetare deri sot me dashje apo pa dashje nuk ka gjetur një rrugë
të drejtë apo një formulë precize se si të punojë e veprojë në Kosovë dhe me Kosovën. Që
nga shpallja e pavarësisë së vendit, por edhe tash, ekziston një mëdyshje dhe paqartësi në
radhët e misioneve ndërkombetare në Kosovë. Mbetet tek Kosovarët dhe institucionet e
Kosovës që tua ndajë apo përkujtojë përgjegjesitë e tyre brenda Kosovës. Si duket ka një
trend të ri në përfaqësimin e vendit në arenën ndërkombetare. Pergjegjësitë e autoriteteve
ndërkombëtare në Kosovë, jo rrallë, bien ndesh me njëra-tjetrën. "Koncepti i menaxhimit të
Bashkësise Ndërkombëtare me Kosovën eshte shkaku kryesor pse në Kosovë objektivisht
kemi mekanizma dhe instrumente të ndryshme të Bashkësisë Ndërkombëtare, të cilat në
periudha dhe rrethana të caktuara, madje, veprojnë edhe në mënyrë kontradiktore"13.
Aktualisht në Kosovë veprojnë dy mekanizma të Bashkimit Evropian, misioni i BE-së për
sundimin e ligjit dhe Perfaqesuesi Special i BE-së në Kosovë, i cili njekohësisht ushtron
detyrën e shefit të Zyres Civile Ndërkombëtare në Kosovë. Mandati i këtij të fundit buron
nga Grupi Drejtues Ndërkombëtar për Kosovën, i cili përbëhet nga vendet që e kanë njohur
pavarësinë e Kosovës, apo që e mbështesin Kosovën. Ndërkaq, si Perfaqësuesi Special i
BE-së, përfaqëson edhe pesë shtete evropiane të cilat edhe sot e kësaj dite hezitojnë për ta
njohur Republikën e Kosovës.
Obligimet e dyfishta të Përfaqësuesit special për Kosovën shpesh komplikojnë
situatën në Kosovë. "Nese po konstatohet, në njërën anë të analizës, që ka suksese
impresive të Grupit Drejtues Ndërkombëtar, e në anën tjetër, thuhet se BE-ja është e
shqetësuar me kualitetin e qeverisjes - çka do të thotë kjo?! Do të thotë se ka qëndrime
kontradiktore e të paqarta. Janë konfuze në kërkesat e tyre dhe, thjesht, po abuzojnë me
durimin e qytetarëve të Kosovës14.
Veriu i Kosoves, ndërkaq, vazhdon të jetë zona kryesore e veprimit të misionit të
rikonfiguruar të UNMIK-ut. Roli politik, monitorues dhe raportues i këtij misioni, ia lejon
UNMIK-ut ta përfaqësoje Kosovën edhe në organizatat, apo në marëdhëniet me shtetet që
nuk e njohin Kosovën, siç është Interpoli, pastaj marëeveshja e CEFTA-s dhe të tjera.
Republika e Kosovës synon një politikë të jashtme aktive, e cila duhet të jetë në
përputhje me synimet e popullit të Kosovës për integrime euro-atlantike, ruajtjen dhe
forcimin e lidhjeve me vendet mike, thellimin e marrëdhënieve të mira me vendet e rajonit,

13
14

Behlul Beqaj, analist politik
Behlul Beqaj në një simpozium të mbajtur në Kosovë
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si dhe arritjen e statusit te një partneri të besueshëm në luftën kundër kërcënimeve të
sigurisë ndërkombëtare15.
Politika e jashtme e Kosovës formulohet dhe zbatohet nga Ministria e Punëve të
Jashtme e Republikës së Kosovës. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës
ka për mision mbrojtjen e interesave të Kosovës në raport me vendet e tjera dhe organizatat
ndërkombëtare, përfaqësimin e Kosovës në vendet e jashtme, ruajtjen dhe mbrojtjen e
imuniteteve dhe privilegjeve të misioneve diplomatike dhe personave të cilëve u takojnë ato
sipas konventave dhe zakoneve ndërkombëtare, zhvillimin dhe bashkërendimin e politikave
në raport me vendet e tjera, zhvillimin e marrëdhënieve të mira me të gjithë fqinjët.
Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës promovon dhe mbron politikat nacionale,
kulturore e ekonomike të Kosovës në botë16.
Pas 17 shkurtit 2008, kur edhe Kuvendi i Kosovës e shpalli pavarësinë e vendit,
Kosova hyri në fushatën e saj për njohjen e Republikës së Kosovës nga të gjitha shtetet si
dhe të krijimit të marrëdhënieve bilaterale me shtetet, të cilat e kanë njohur Kosovën. Në
kuadër të këtyre zhvillimeve hyn edhe njohja e pasaportave të Kosovës, lehtësimi i vizave
apo edhe heqja e tyre. Viti 2011 ka një ofansivë në lobim që do të kurorëzohet me njohje të
reja deri te pranimi ne OKB.

4.1 STRATEGJIA E POLITIKËS SË JASHTME
Institucionet e Kosovës gjegjësisht qeverisja e tashme ka hartuar një strategji të re e
cila synon rezultate konkrete dhe avansime te diplomacisë bashkëkohore. Andaj kjo
strategji ka edhe orientimet edhe objektiva të reja.
Orientimi i përgjithshëm strategjik i politikës së jashtme të Kosovës është:
- konsolidimi i shtetit të Kosovës
- zhvillimi i bashkëpunimit rajonal
- integrimi në strukturat euro-atlantike
- zhvillimi i mëtejshëm i marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës
- forcimi i vazhdueshëm i marrëdhënieve me shtete me peshë globale ose rajonale
- promovimi i interesave ekonomike të Republikës së Kosovës në botë.
Politika e jashtme e Republikës së Kosovës në radhë të parë është e orientuar drejt
avancimit të vazhdueshëm të pozicionit ndërkombëtar të Kosovës dhe forcimin e përkrahjes
ndërkombëtare për sovranitetin e Kosovës. Gjithashtu, Ministria e Punëve të Jashtme e
15
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Republikës së Kosovës ka prioritet të rëndësisë së veçantë anëtarësimin e plotë të vendit në
organizatat dhe institucionet kryesore financiare ndërkombëtare dhe rajonale, sipas
prioriteteve, si Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore, etj. Ka nisur procesi dhe
fushata diplomatike për anëtarësimin e Kosovës në OKB, OSBE, KE. Një prioritet tjetër në
fokus të përhershëm të Qeverisë së Kosovës do të jetë anëtarësimi i Kosovës në NATO17.
Qeveria e Kosovës është e vetëdijshme për gamën e ligjeve që duhet të
harmonizohen me standardet e BE-së, si dhe vëllimin e reformave që duhet të ndodhin në të
gjitha fushat për t’i plotësuar kriteret që kërkohen nga Bashkimi Evropian në procesin e
Stabilizim-Asociimit. Në fakt shpesh herë standardet e parashtruara për Kosovën jane
shumë më të avancuara se standardet e disa shteteve që sot e gëzojnë statusine e anëtarit të
BE-s.
4.2 MISIONET DIPLOMATIKE, PASAPORTAT DHE VIZAT
Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës, në këtë fazë të konsolidimit
të saj ka prioritet të vetin ngritjen e rrjetit diplomatik të Kosovës në botë, përkatësisht
ngritjen dhe konsolidimin e Misioneve Diplomatike të Kosovës..
Misioneve Diplomatike do të fillojnë të ofrohen Shërbime konsullore të Republikës
së Kosovës. Veprimtaria e shërbimit konsullor në misionet jashtë vendit ka për qëllim edhe
forcimin e lidhjeve dhe të bashkëpunimit ndërmjet diasporës kosovare dhe republikës së
Kosovës.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe përfaqësitë diplomatike dhe konsullore jashtë
shtetit janë institucionet e vetme që lëshojnë pasaportën diplomatike dhe atë zyrtare.
Republika e Kosovës ka nxjerrë në qarkullim katër pasaporta: pasaporta e udhëtimit,
dokumenti i udhëtimit, pasaporta zyrtare dhe pasaporta diplomatike.
Pasaporta e re e Kosovës u zyrtarizua më 18 korrik 2008. Të gjithë qytetarët e
Kosovës kanë të drejtë të posedojnë këtë pasaportë. Kosova ende nuk aplikon sistem të
vizave për shtetasit e huaj.
Tanimë vetëm sa ka filluar prodhimi i pasaportës biometrike që është një nga
kushtet e ICAO dhe Acquis të BE-së.
Opinioni i GJND-së hap rrugën për vende të tilla, si Greqia, Rumania,
Sllovakia, por edhe vende të tjera që të rishikojnë pozicionin ndaj Kosovës. Mirëpo, ai
vlerësoi se sukseset nuk vijnë automatikisht.
“Tani është koha për diplomacinë e Kosovës që të paraqes rastin e saj në mediat
ndërkombëtare dhe në zyrat ministeriale në Evropë dhe gjetiu. E gjitha kjo duhet të bëhet
në mënyrë miqësore dhe konstruktive. Kjo është veçanërisht e rëndësishme, sidomos për
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raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë”. Momentet e suksesit zakonisht janë edhe momente
të rrezikshme, në të cilat kërkohet maturi, zemërgjerësi dhe aksione racionale.18

5. IMUNITETET DHE PRIVILEGJET
Të gjitha rregullat mbi privilegjet diplomatike janë të kodifikuara me Konventën e
Vjenës për Marëdhëniet Diplomatike të vitit 1961.
Privilegjet diplomatike i gëzojnë dhe iu pranohen:
-

misioneve diplomatike,

-

banesave të personelit diplomatik,

-

arkivave, dokumenteve dhe pasurisë-pronës së misionit,

-

agjentëve diplomatik dhe anëtarëve të familjeve të tyre.

Edhe përsoneli administrativ, teknik dhe shërbyes i misionit gëzon të drejta të
kufizuara të privilegjeve.
Privilegjet janë të rregulluara me:
-

Konventën e Vjenës mbi Marrëdhëniet Diplomatike (1961);

-

Konventën për Privilegjet dhe Imunitetet (KB 1946);

-

Konventën për Privilegjet dhe Imunitetet e Organizatave të Specializuara
(1947);

Lokalet (hapësirat) e misioneve janë të pa cenueshme. Organet e shtetit nikoqir në të
cilin gjendet misioni nuk guxojnë të hyjnë në organet e misionit pa pëlqimin e shefit të
misionit, madje edhe në rast të shpërthimit të zjarrit. Lokalet e misionit dhe pasuria që
gjendet në to nuk mund ti nënshtrohen kontrollit apo bastisjes, konfiskimit, plaçkitjes.
Pacenueshmëria respektohet edhe në rast të ndërprerjes së marrëdhënieve diplomatike
madje edhe në rast të konfliktit të armatosur. Banesat e agjentëve diplomatikë gëzojnë të
njëjtën pacenueshmëri sikurse edhe lokalet e misionit.Arkivat dhe dokumentet e misionit
janë të pacenueshme në çdo kohë dhe pa marrë parasysh vendin ku gjenden ato. Gjithashtu
të pacenueshme janë edhe dokumentet edhe shkresat e agjentëve diplomatik. Liria e
komunikimit. Shteti ku është i akredituar misioni është i detyruar ta lejoj dhe ta mbrojë
komunikimin e misionit për qëllime zyrtare. Misioni, për këtë qëllim mund ti shfrytëzojë të
gjitha mjetet e përshtatshme përfshirë edhe korrierët diplomatik dhe porosit e koduara.
Radio transmetuesi i misionit mund të shfrytëzohet vetëm me pëlqimin e shtetit nikoqir.
Shkresat zyrtare të misionit janë të pacenueshme. Pozita e agjentëve diplomatik.
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Personaliteti i agjentit diplomatik (shefit të misionit dhe anëtarëve të personelit diplomatik)
është i pacenueshëm. Ai nuk guxon ti nënshtrohet kurrfarë arresti apo paraburgimi. Shtetit
nikoqir është i detyruar ti ndërmarr të gjitha masat për të penguar çdo sulm ndaj
personalitetit, lirisë dhe dinjitetit të tij. Përjashtim bëhet nëse agjenti diplomatik haset në
sulm fizik ndaj personit tjetër ose në kryerje të ndonjë vepre tjetër penale. Në rast të tillë ai
ndalohet shkurt që të pengohet në kryerjen e asaj vepre, por menjëherë duhet të lirohet.
Agjenti diplomatik gëzon imunitetin e plotë nga ndjeka penale në shtetin ku është i
akredituar. Nga kjo përgjegjësi ky nuk përjashtohet në shtetin e vet.
Konventa e Vjenës përndryshe ua ndalon agjentëve diplomatik që të merren me
veprimtari profesionale ose veprimtari tregtare në shtetin ku është i akredituar. Agjenti
diplomatik nuk është i detyruar të dëshmoj. Ky përjashtohet nga ligjet e sigurimet e ligjit
special në shtetin ku është i akredituar sikurse edhe nga të gjitha taksat dhe tatimet.
Anëtarët e familjes së agjentit diplomatik që jetojnë në familje me të, gëzojnë të njëjtat
privilegje sikurse edhe vet agjenti, nëse nuk janë shtetas të shtetit nikoqir. Personeli
administrativ, teknik dhe anëtarët e familjes së këtij personeli kryesisht i gëzojnë të njëjtat
privilegje. Imuniteti ndaj kompetencave civile dhe administrative zbatohet vetëm ndaj
veprave të kryera gjatë ushtrimit të funksionit të tyre. Personeli dhe anëtarët e familjeve të
tyre të cilët janë shtetas të shtetit nikoqir nuk i gëzojnë privilegjet dhe imunitetet.
Personeli shërbyes i misionit.
Nëse nuk janë shtetas të shtetit nikoqir ose nuk e kanë vendbanimin e përhershëm
në të atëherë e gëzojnë imunitetin vetëm për veprat e kryera vetëm gjatë ushtrimit të
funksioneve të veta. Ky personel gjithashtu nuk paguan taksa dhe tatim në të ardhura
personale. Taksat dhe tatimet nuk i paguan as shërbëtori privat i anëtarit të misionit.
Obligimet
Të gjithë personat që e gëzojnë këtë imunitet janë të obliguar të respektojnë ligjet
dhe normat e shtetit nikoqir dhe të përmbahen nga ndërhyrjet në punët e brendshme të atij
shteti pa e dëmtuar privilegjet dhe imunitetet e veta. Në rast shkeljeje të këtyre obligimeve
shteti nikoqir mund të kërkojë që cilit do anëtarë të misionit, ta lëshojë territorin e tij dhe në
këtë aspekt ia cakton një afat. Nëse ai këtë nuk bënë shteti nikoqir mund të refuzojë që atë
person ta njohë si anëtarë të misionit kurse në rastet më të rënda mund ti ndërpresë edhe
marrëdhëniet diplomatike.
E drejta konsullore.
Sikurse edhe te marrëdhëniet diplomatike të gjitha shtetet sovrane kanë të drejtë por
jo edhe obligim të mbajë marrëdhënie konsullore. Vendosja e këtyre marrëdhënieve është e
mbështetur në pëlqimin reciprok, Ndërprerja e marrëdhënieve diplomatike vetvetiu nuk
tërheq pas vetes edhe ndërprerjen e marrëdhënieve konsullore. Zyrtari konsullor me
pëlqimin e shtetit nikoqir mund të autorizohet nga shteti i vet që të kryejë aktivitete
diplomatike nëse në atë shtet nuk ka mision diplomatik. Mirëpo, kryerja e
aktivitetevediplomatike nuk i jep të drejtën e privilegjeve dhe imuniteteve diplomatike.
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5.1 PROJEKLIGJI PËR IMUNITETET DHE PRIVILEGJET DIPLOMATIKE
Projektligjit është në pëputhje me Konventën së Vjenës për Marrëdhënie
Diplomatike të vitit 1961 dhe Konvetës së Vjenës për Marrëdhëniet Konsullore të vitit
1963 dhe përbëhet prej 10 neneve të cilat merren me këto çështje19:
1) Misionet dhe personeli i tyre me të drejtë të statusit diplomatik,
2) rregullimet tranzicionale për misionet ndërlidhëse ekzistuese në Kosovë,
3) personeli i misioneve diplomatike,
4) privilegjet dhe imunitetet e misioneve diplomatike dhe personelit të tyre,
5) personeli i punësuar lokal,
6) heqja e imuniteteve,
7) flamujt dhe emblema,
8) personat tjerë të mbrojtur ndërkombëtar,
9) statusi, imunitetet dhe privilegjet e pranisë ushtarake ndërkombëtare, dhe
10) hyrja në fuqi.
Ky projektligj ka disa të meta fundamentale dhe strukturore të cilat duhet të
ndryshohen. Përkundër faktit se Projektligji parqaitet të jetë në përputhje me Konventat e
cekuar më lartë ka mungesa në interpretim dhe konkretizimin e gjërave. Fillimisht,
projektligji në nenin 1 pika 2 i përcakton subjekte të cilat përfshihen në imunitetet dhe
privilegjete e parapara të cilat janë:
1) përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtarë,
2) përfaqësuesit special të BE-së,
3) misioni i politikës së jashtme dhe të sigurisë evropiane,
4) misionet e KB-së dhe agjencive të specializuara të saj,
5) organizata për siguri dhe bashkëpunim evropian,
6) organizatat e tjera ndërkombëtare ndërqeveritare të cilat vlerësohen nga Ministria
e Punëve të Jashtme për të gëzuar statusin, privilegjet dhe imunitetet e tilla.
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Por, projektligji më tutje, nuk bën shpjegimin e nocionit të misionit diplomatik dhe
anëtarët e tij te cilat e përbëjne atë. Misionet diplomatike përbëhen prej:
-

kryesuesit të misionit,

-

stafi diplomatik

-

stafi administrativ dhe teknik.

Dy të parat njihen si „agjentë diplomatik“ dhe gëzojnë imunitetet dhe privilegjet më
të larta diplomatike. 20. Mosdefinimi dhe mos-përcaktimi i anëtarëve të misioneve
diplomatike ka ndikuar më tutje në projektligj sidomos në përcaktimin e privilegjeve dhe
imuniteteve diplomatike. Sipas këtij projektligji të gjithë anëtarët e misioneve diplomatike
gëzojnë imunitete dhe privilegje të njejta, e cila gjë nuk duhet të jetë e tillë pasi që këtu
barazohen shefat e misioneve diplomatike, ambasadorët, me stafin tjetër pothuajse në të
gjitha aspektet. Shih për këtë, nenin 4 të projekligjit i cili në asnjë pikë nuk bënë ndarjen e
personelit dhe imunitetet dhe privilegjet të cilat u takojnë përveq në disa raste kur flitet për
të punësuar lokal në funksione të misioneve diplomatike.
Projektligji nuk jep përcaktim në lidhje me atë se çfarë nënkupton me nocionin e
premisave të misioneve diplomatike dhe çka pëfshihet në të. Premisat e misionit janë të
përcdaktuara me Nenin 1 të Konventës së vjenës për Marrëdhënie Diplomatike e cila
pëfshin të gjitha ndërtesat dhe tokën, pa marrë parasysh pronarin, të cilat shfrytëzohen për
qëllimet misionit, duke përfshirë rezidencën e kryesuesit të misionit21. Poashtu nuk
parashihet mënyrëa se si bëhet blerja, marrja me qira apo përcaktimi i lokacionit për
vendosjen e misionit diplomatik. Nuk parashihet ndarja në koncept e objekteve të
misioneve diplomatike dhe atyre konsullore e cila ka konsekuencat e saj në raste të caktuara
p.sh. në rastet emergjente kur në raste të tilla objektet e ambasadave kanë paprekshmëri
absolute derisa ato të konsullatave jo. Nuk përcaktohet se si bëhen dorezimi i shkresave dhe
thirrjeve gjyqësore në objektet e misioneve diplomatike. Nuk përcaktohet se në cilat
aspekte shtrihet imuniteti nga juridiksioni gjyqësor.
Projektligji nuk përcakton se cka nënkupton Çanta Diplomatike dhe çka mund të
përmbajë ajo. Kjo është shumë e rëndësishme sidomos për zbatuesi e ligjit të cilat për
mungesë informimi mund të cenojnë imunitetet dhe privilegjet diplomatike. Sipas nenin 27
të Konventës së Vjenës për Marrëdhëniet Diplomatike, Çanta Diplomatike mund të
përmbajë „vetëm artikuj dhe dokumente diplomatike të drejtuara për përdorim zyrtar“22.
Konventa duhet të interprehtohen në vigjile të zhvillimit të teknologjisë së re të cilat nuk
kanë qenë të zbuluara dhe vitin 1961 dhe se organet e Kosovës mund të cënojnë imunitetet
dhe privilegjet diplomatike si p.sh. përdorimi i skanerëve të ndryshëm në kontrollimin e
Çantave Diplomatike që në thelb nuk përbën hapje klasike të Çantës23.
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Projektligji nuk bën definimin se cka nënkpuptojmë me Korrier Diplomaitik dhe
cilët persona mund të ushtrojnë këtë funksion dhe deri ku shtrihen imunitetet dhe privilegjet
e tij.
Sipas nenin 4 paragrafit 5 të projektligjit personeli i misioneve, përveq të
punësuarve lokal, së bashku me anëtarët e familjes që i shoqërojnë ata, do të jenë imun nga
juridiksikoni penal i Kosovës. Kjo parasheh imunitetin absolut penal, i cili në përgjithësi
aplikohet dhe është në pajtim me Konventën për Marrëdhënie Diplomatike dhe atë për
Marrëdhënie Konsullore por nuk parasheh disa rrethana tepër të jashtezakonshme nën të
cilat anëtari i misionit diplomatik mund të arrestohet, p.sh. në rastet kur anëtari në fjalë
përbën kërcënim për rendin publik me veprimet e tij apo të saj dhe kërcënon jetërat e
personave të cilët gjenden në Republikën e Kosovës.
Në projekligj nuk përcaktohet kuptimi rezidencës diplomatike që në këtë rast ka të
bëjë me objektet ku bëjnë jetën e tyre private anëtarët e misioneve diplomatike dhe nuk bën
dallimin ndërmjet rezidencave private të agjentëve diplomatik dhe stafit teknik e
adminsitrativ. Sipas Konventës për Marrëdhënie Diplomatike të nenit 1, 22 dhe 30
pacenueshmëria e rezidencave private njejtë me atë të selisë së misionit i dedikohet vetëm
rezidencave private të agjendëve diplomatik dhe jo të stafit teknik dhe adminstrativ24.
Misionet diplomoatike në raste të caktuara mund të pajisen me numër të madh
personeli që ka pasoja në rritjen e kërkesës për zgjerimin e objektit, marrjen e rezidencave,
kërkesa për parkingje të veturave etj. të cilat mund të paraqesin pengesa të pajustifikueshme
për banorët e vendit, sidomos ne kyreqytetet ku dentësia dhe qarkullimi i popullatës është
shumë i madhe ku edhe ashtu komunikacioni është i ngarkuar tejmase. Projektligji nuk
parasheh rastet kur Republika e Kosovës përmes Ministrisë mund të kërkojë në reduktimin
e misioneve diplomatike në rastet e caktuara të cilat masa janë në pajtim me Konventën dhe
të drejtën zakonore diplomatike.
Neni 4 pika 8 e projekligjit parasheh që misionet diplomatike dhe personeli i tyre,
përveq të punësuarve , do të kenë të drejtën të importojnë, pa tarifa doganore dhe akcizë ose
tatim në vlerën e shtuar të gjitha mallrat dhe shërbimet për përdorim zyrtar dhe përdorim
ekskluziv të misionit oser për shfrytëzim ekskluzivisht personal të personelit të misionit,
përveq të punësuarve lokal25. Këtu nuk parashihen përjashtime të caktuar që kanë të bëjnë
me mallërat të cilat mund të jenë të ndalushme në mënyrë të përgjithshme për import në
Kosovë. Sipas nenit 41 të Koventës shteti pranues nuk është i obliguar që të lejojë hyrjen e
mallrave importimi i të cilave është i ndaluar në mënyrë të përgjithshme26. Pika 9 e nenin 4
të projektligjit parasheh për ministrin e punëve të jashtme që mund të kufizojë vetëm në
aspektin sasior hyrjen e mallrave të blera pa attime dhe tarifa për nevojat personale të stafit
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të misioneve diplomatike ndërsa në asnjë mënyrë për shkak të llojit, kualitetit apo
destinimit të tyre27.
Në projektligj nuk përcaktohet statusi stafi administrativ dhe teknik në lidhje me të
mirat material të cilat ata mund t’i importojnë për nevojat e tyre personale ndaj detyrimeve
doganore. Në raste të tilla sipas nenin 36 të Konventës privilegjet doganore për stafin e
përmendur lejohen vetëm me rastin e ardhjes së tyre për herë të parë mirëpo në praktikë ka
përvoja të cilat i lejojnë 3-12 muaj për importimin e mallrave pa doganë28.
Përjashtimi nga juridiksikoni civil dhe administrativ për personelin administrativ
dhe teknnik sipas nenin 31 të Konventës, kufizohet vetëm ndaj akteve gjatë kryerjes së
punëve zyrtare të tyre si dhe akteve tjera të cilat lidhen me ushtrimin e tyre ndërsa në
projekligj nuk bëhet një dallim i tillë dhe imunitetet dhe privilegjet e stafit administrativ
dhe teknik janë të njejtë me atë të agjentëve diplomatik, duke u shtrirë kështu edhe në
fushta jashtë ushtrimit të funksionit të tyre29.
Projektligji nuk parasheh trajtimin e Çantës Personale që ka dallim esencial nga
Çanta Diplomatike. Sipas nenit 36 të Konventës, lejohet shteti pranues që të inspektojë
cantën personale nëse ka „bazë serioze“ për të dyshuar se aty ka artikuj të cilat janë të
ndaluar në mënyrë të përgjithshme për import dhe ekposrt nga shteti pranues 30. Një
përjashtim i tillë sigurisht që nuk lejohet për Çantën Diplomatike të cilën e kam cekur më
lartë.
Në projekligj nuk përcaktohet statusi i stafit shërbyes dhe kush e përbën stafin
shërbyes e që në fakt ka të bëjë me shofertë, kuzhiniertë, pastruesit etj. të cilët nuk gëzojnë
imunitetet dhe privilegjet e përcaktuara për agjentet diplomatik dhe stafin administrativ dhe
teknik.
Në projektligj nuk përcaktohet statusi i bashkëshortëve të agjentëve të misionit
diplomatik. Sipas nenin 42 të Konvenës, agjentët e misionit diplomatik nuk mund të
përfshihen në aktivitete profesionale apo komerciale për fitime personale31. Mirëpo kjo
ndalesë nuk aplikohet ndaj bashkëshortëve të tyre. Në një situatë të tillë kur bashkëshkortët
hyjnë në marrëdhënie pune në vendin pranues ndryshohet e drejta në imunitete dhe
privilegjet e përcaktuara për bashkëshortët në mënyrë të vecantë në të drejtën nga imuniteti
civil dhe administrativ që ka të bëjë me ushtrimin e veprimtarisë së tyre.
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5.2 FAMILJARËT E PERSONELIT DIPLOMATIK
Përveç personave zyrtarë që janë të ngarkuar me punë në shtetin ku ata dërgohen
dhe që janë pjesë e personelit diplomatik ekziston edhe një numër i konsiderueshëm i
personave që janë të lidhur me personelin zyrtarë. Në këtë kategori hynë personeli shërbyes
privat dhe antarët e familjes të agjentëve diplomatikë.
Konventa e Vjenës nuk e ka precizuar qartë se kush llogaritet si antarë i familjes.
Mirpo konsiderohet se në këtë rreth hynë fëmijët dhe bashkëshorti ose bashkëshortja. Në
bazë të praktikës në këtë rastë si antarë i familjes konsiderohet fëmija i mitur. Në disa
shtete kjo vlen vetëm për meshkujt kurse për femrat nuk ka kurrfar kufizimi nëse ata janë
të pa martuara, nuk punojnë dhe nuk fitojnë për vete.
Imuniteti dhe privilegjete e agjentëve diplomatik janë të parapara me konventën e
Vjenës nga nenet 29 deri në 35 dhe këto provilegje dhe imunitete përveç tyre mund të
gëzojnë edhe familjarët e personelit diplomatik por me kushtë të mos jenë shtetas të shtetit
të pranimit. Kjo vlen për antarët e familjes të shefit të misionit, të personelit tjetër
diplomatik dhe të personelit administrative dhe teknik. Konventa e Vjenës nuk e precizon
numrin e personave që mund gëzojnë këto imunitete dhe privilegje, megjithatë kohët e
fundit ka tendenca të zvoglimit të numrit të këtyre personave.
6. MISIONI I POLITIKËS SË JASHTME TË KOSOVËS
Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës ka për mision:
- formulimin dhe zbatimin e politikës së jashtme të Kosovës,
- mbrojtjen e interesave të Kosovës në raport me vendet e tjera dhe organizatat
ndërkombëtare,
- përfaqësimin e Kosovës në vendet e jashtme,
- ruajtjen dhe mbrojtjen e imuniteteve dhe privilegjeve të misioneve diplomatike
dhe personave të cilëve u takojnë ato sipas konventave dhe zakoneve ndërkombëtare,
- zhvillimin dhe bashkërendimin e politikave në raport me vendet e tjera.
Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës promovon dhe mbron politikat nacionale,
kulturore e ekonomike të Kosovës në botë.
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6.1 PRIORITETET E POLITIKËS SË JASHTME TË KOSOVËS
Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës angazhohet për:
-

ruajtjen dhe sigurimin e pavarësisë së vendit,

-

mbrojtjen e interesave shtetërore në arenën ndërkombëtare,

-

promovimin e interesave politike dhe ekonomike të Kosovës,

-

mbrojtjen dhe përfaqësimin e të drejtave dhe interesave të shtetasve të saj.

Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës, zotohet se do të angazhohet maksimalisht për:
-

rritjen e subjektivitetit të shtetit të ri,

-

njohjen e pavarësisë së Kosovës nga shumica e shteteve të bashkësisë ndërkombëtare,

-

vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me këto shtete,

-

kultivimin e marrëdhënieve të ngushta dhe speciale me Shtetet e Bashkuara të
Amerikës,

-

ndërtimin e partneritetit strategjik me Bashkimin Evropian dhe NATO-n dhe

-

avancimin e shpejtë në proceset integruese në BE, duke filluar nga liberalizimi i vizave
për qytetarët e Kosovës.

6.2 PRIORITETET KRYESORE TË POLITIKËS SË JASHTME DHE
REALIZIMI I KËTIJ MISIONI
-

Njohja e pavarësisë së Kosovës nga shumica absolute e shteteve të bashkësisë
ndërkombëtare dhe vendosja e marrëdhënieve diplomatike me këto vende.

-

Kultivimi i marrëdhënieve të ngushta dhe speciale me Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, mbetet prioritet i veçantë në politikën e jashtme të Kosovës,
marrëdhënie këto, të cilat vazhdojnë të kenë rol strategjik në ruajtjen e paqes
dhe stabilitetit në vend dhe rajon.

-

Ndërtimi i partneritetit strategjik me Bashkimin Evropian dhe NATO-n,
përfshirë vendosjen e marrëdhënieve kontraktuale me këto organizata, në rrugën
drejt integrimeve Euro-Atlantike.

-

Përfshirja e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave, gjë që do të
mundësonte lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave në vendet e rajonit dhe BEsë.
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-

Anëtarësimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare me interes të veçantë për
subjektivitetin dhe prestigjin ndërkombëtar të Republikës së Kosovës.

-

Zhvillimi i marrëdhënieve të mira fqinjësore dhe bashkëpunimi rajonal me
interes të përbashkët, përmes marrëveshjeve dypalëshe dhe multilaterale.

-

Përfaqësimi dhe mbrojtja e interesave të shtetasve të Republikës së Kosovës.

-

Rritja e mirëqenies së qytetarëve të Republikës së Kosovës përmes promovimit
të interesave ekonomike, tërheqjes së investimeve të huaja dhe anëtarësimit në
organizatat ekonomike ndërkombëtare.

-

Funksionalizimi dhe rritja e kapaciteteve të shërbimit të jashtëm dhe konsullor
të Republikës së Kosovës.
Promovimi i një imazhi real dhe modern të Republikës së Kosovës.
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7.

PËRFUNDIMI

Diplomacia është aplikim i inteligjencës dhe taktit në rregullimin

marrëdhënieve

zyrtare midis qeverive të shteteve të pavarura.32 Ajo është shkencë mbi marrëdhëniet ose
punët e jashtme të shteteve, shkencë ose art i bisedimeve (Ch. de Martens). Sipas John R.
Wood-it, diplomacia është art i zgjedhjes së vështirësive ndërkombëtare në mënyrë
paqësore. Diplomacia gjithashtu është art i avansimit të interesave kombëtare përmes
këmbimit të informacionit tek popujt dhe njerëzit. Është praktikë e bindjes Shtet-mëShtet.33 Diplomacia ka lindur në sistemin e zhvillimit të marrëdhënieve midis shteteve të
Greqisë antike. Ajo u ngjall përsëri në Evropën e Mesjetës dhe fitoi rëndësi edhe më të
madhe në marrëdhëniet midis qyteteve-shtete të Italisë së Rilindjes dhe shteteve që po
lindnin në Evropë pas reformacionit. Kongresi i Vjenës i vitit 1815 normalizoi një sistem
diplomacie të përhershëm si aspekt i rëndësishëm në marrëdhëniet midis shteteve. 34 Fuqitë
e mëdha shkëmbenin ambasadorë, ndërsa marrëdhëniet midis fuqive më të vogla
zhvilloheshin nëpërmjet legatave dhe ministrave të plotfuqishëm. Pas Luftës së Parë
Botërore lulëzoi për një kohë të shkurtër një diplomaci më e hapur dhe më demokratike. Në
fund të Luftës së Dytë Botërore u fshi dallimi midis ambasadave dhe legatave dhe u shtuan
ambasadorët, sidomos kur u krijuan shtetet e reja dhe kolonitë evropiane.
Disa studiues kanë dalluar stile të veçanta diplomacie – stilin evropian që e shikon
diplomacinë thjesht si një instrument, stilin amerikan- stil revolucionar- dhe stilet e Botës
së Tretë. Megjithatë në praktikë diplomacia pasqyron më tepër traditën evropiane:
diplomatët përfaqësojnë për qeveritë e veta dhe për qeveritë e vendeve ku ndodhën
pikëpamjet dhe interesat e tjetrit dhe, në bisedime, përpiqen t’i pajtojnë këto interesa dhe
pikëpamje. Thuhet se zhvillimi i komunikimeve e ka nxjerrë jashtë loje profesionin e
diplomatit. Megjithatë diplomacia lulëzon dhe kryeqytetet kanë bashkësi të gjëra
diplomatike.

32

Gruda Zejnullah, “E Drejta Ndërkombëtare Publike” Kapitulli II, “Organet e Jashtme”, botim i plotësuar dhe
i përmirësuar Universiteti i Prishtinës, faq. 213-214. Prishtinë, 2003
33
Akademia Diplomatike Shqiptare / Qendra rajonale për studime Politike e Diplomatike “Teknologjia dhe
Diplomacia e shek. XXI, faq.3.
34
IAIN McLEAN Fjalori Politik i Oxfordit (Oxford University Press 1996.) Diplomaci (Diplomacy) faq.94-95.
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Shtojca A
Misionet e Huaja në Kosovë
Ambasada e Shqipërisë
Ambasada e AustrisëEmbassy of Austria
Ambasada e BelgjikësThe Belgium Diplomatic Office
Ambasada e BullgarisëEmbassy of Bulgaria
Zyra e KinësThe Office of China
Ambasada e KroacisëThe Embassy of Croatia
Ambasada e Rebublikës ÇekeEmbassy of the Czech Republic
ambasada e finlandësEmbassy of Finland
Ambasada e francësEmbassy of France
Ambasada e Republikës Federale Gjermane
Ambasada e HungarisëEmbassy of Hungary
Ambasada e italisë Embassy of Italy
Zyra e qeverisë së Japonisë
Zyra e LuksemburgutOffice of the Grand Duchy of Luxembourg
Ambasada e MaqedonisëEmbassy of the Republic of Macedonia
Ambasada e HolandësEmbassy of the Netherlands
Ambasada e NorvegjisëRoyal Norvegian Embassy
Zyra e RumanisëLiaison Office of Romania
Zyra e RusisëRussian Office
Zyra e Republikës së SlovakisëLiaison Office of the Slovak Republic
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Ambasada e Sllovenisë Embassy of Slovenia
Ambasada e SuedisëEmbassy of Sëeden
Ambasada e zvicrrësEmbassy of Sëitzerland
Ambasada TurkeEmbassy of Turkey
Ambasada e Britanisë British Embassy
Ambasada e amerikës United States Embassy
Zyra e komisionit EvropianEuropean Commission Liaison Office
ICO- International Civilian Office
Eulex EULEX
Kfori KFOR – Headquartes Kosovo Force
UNDPUNDP - United Nations Development Programme
USAID USAID / KOSOVO
DFID - Depart. for International Development UK Government
International Monetary Fund
The World Bank
GIZ - (Deutsche Gesellschaft für die Internationale Zussamenarbeit)
G.O. Sëedish Inter. Development Cooperation Agency - SIDA
T I K A - Turkish Inter. Cooperation and Development Agency
Croatian Chamber of Economy
World Health Organization - W H O
I O M – International Organization for Migration
I L O – International Labour Organization
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U N O P S (United Nations Office for Project Services)
U N H C R – United Nations High Commissioner for Refugees
U N I C E F- (United Nations Children’s Fund)
U N F P A – The United Nations Pupulation Fund
ICRC-INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS

6.4.1 Misionet Diplomatike të Kosovës Jasht
Ambasada e Republikës së Kosovës në Shtet e Bashkuara të Amerikës
Ambasada e Republikës së Kosovës në Shqipëri

Ambasada e Republikës së Kosovës në Mbretërinë e Bashkuar

Ambasada e Republikës së Kosovës në Belgjikës

Ambasada e Republikës së Kosovës në Gjermani

Ambasada e Republikës së Kosovës në Zvicër

Ambasada e Republikës së Kosovës në Austri
Ambasada e Republikës së Kosovës në Turqi
Ambasada e Republikës së Kosovës në Francë
Ambasada e Republikës së Kosovës në Itali
Ambasada e Republikës së Kosovës në Mbretërinë e Holandës
Ambasada e Republikës së Kosovës në Slloveni
Ambasada e Republikës së Kosovës në Mbretërinë e Suedisë
Ambasada e Republikës së Kosovës në Bullgari
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Ambasada e Republikës së Kosovës në Kroaci
Ambasada e Republikës së Kosovës në Hungari
Ambasada e Republikës së Kosovës në Japoni
Ambasada e Republikës së Kosovës në Maqedoni
Ambasada e Republikës së Kosovës në Çeki
Ambasada e Republikës së Kosovës në Arabinë Saudite

6.4.2 Misionet Konsullore të Republikës së Kosovës
Konsullata e Pergjithshme e Republikës së Kosovës në Nju Jork
Konsullata e Republikës së Kosovës në Londër
Konsullata e Republikës së Kosovës në Bruksel
Konsullata e Republikës së Kosovës në Berlin
Konsullata e Republikës së Kosovës në Frankfurt
Konsullata e Republikës së Kosovës në Shtutgart
Konsullata e Republikës së Kosovës në Bernë
Konsullata e Republikës së Kosovës në Gjenevë
Konsullata e Republikës së Kosovës në Cyrih
Konsullata e Republikës së Kosovës në Vjenë
Konsullata e Republikës së Kosovës në Paris
Konsullata e Republikës së Kosovës në Romë
Seksioni Konsullor i Ambasades se Republikes se Kosoves ne Mbreterine e Suedise
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